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ElazÝÛÕda Bir Ke•ide Gšzlenen Ülk ParatŸberkŸloz Olgusunda
Patolojik Bulgular

Erkan KARADAÞ, Nursal METÜN, Ühsan YAMAN
FÝrat †niversitesi, Veteriner FakŸltesi, Patoloji Anabilim DalÝ ElazÝÛ-T†RKÜYE

Geliß Tarihi: 17.06.1998

…zet: ElazÝÛÕda, ilk defa, 5 yaßÝndaki dißi bir kÝl ke•isinde, patomorfolojik bulgularla paratŸberkŸloz teßhis edilmißtir. Teßhis, lezyonlu
baÛÝrsak bšlŸmlerinden hazÝrlanan sŸrme preparatlarda ve doku kesitlerinde Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (M.a.
paratuberculosis)Õin demonstrasyonu ve DNA zincirinin ortaya konulmasÝ ile desteklenmißtir.
Anahtar SšzcŸkler: Patomorfolojik Bulgular, ParatŸberkŸloz, Ke•i, ElazÝÛ.

Pathological Findings in the First Case of Caprine Paratuberculosis (JohneÕs Disease) in ElazÝÛ
Abstract: Caprine paratuberculosis (JohneÕs disease) was diagnosed according to pathomorphological findings in a 5-year-old
indigenous female hairy goat in ElazÝÛ. Diagnosis was confirmed by demonstration of Mycobacterium avium subspecies
paratuberculosis (M.a. paratuberculosis) in the intestinal smears and tissue sections stained with the Ziehl-Neelsen (ZN) method, and
also detection of specific M.a. paratuberculosis DNA by the Polymerase Chain Reaction (PCR).
Key Words: Pathomorphological Findings, Paratuberculosis, Goat, ElazÝÛ.

Giriß
ParatŸberkŸloz, Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis (M.a. paratuberculosis) tarafÝndan
olußturulan, ruminantlarÝn kronik, hiperplastik enterokolitisi ve bšlgesel lenfadenitisi ile karakterize enfeksiyšz
bir hastalÝÛÝdÝr. HastalÝk bir •ok Ÿlkede, deneysel ve doÛal
olgularda sÝÛÝrlarda, (1-4), evcil ve yabani koyun (5-11)
ve ke•iler (11-19) ile geyiklerde (19, 20) klinik, patolojik
ve mikrobiyolojik bulgularÝ ile tanÝmlanmÝßtÝr. At, domuz
ve farelerde de deneysel olarak olußturulan hastalÝÛÝn, bu
tŸrlerde klinik belirtilere sebep olduÛu, morfolojik
lezyonlarÝn ise hafif ßiddette ßekillendiÛi bildirilmißtir (21,
22).
ParatŸberkŸlozun epidemiyolojisi ve patogenezisi
sÝÛÝrlarda ayrÝntÝlÝ olarak a•ÝklanmÝß (4, 23), geyik, koyun
ve ke•ilerde de benzer mekanizmadan sšz edilmißtir (8,
19, 21, 24).
†lkemizde, paratŸberkŸloz ilk defa 1928 yÝlÝnda
Sezginer (25) tarafÝndan sÝÛÝrlarda; 1968 yÝlÝnda da
HakioÛlu (7) tarafÝndan Marmara BšlgesiÕnde (ÜzmitÕde)
koyunlarda rapor edilmißtir. Ke•ilerde ise hastalÝk, 1973
yÝlÝnda AlibaßoÛlu ve arkadaßlarÝ (12) tarafÝndan Ü•
Anadolu BšlgesiÕnde (AnkaraÕda), daha sonra da 1983
yÝlÝnda Yeßildere ve arkadaßlarÝ (18) tarafÝndan Marmara

BšlgesiÕnde (GebzeÕde) bildirilmiß, o tarihten itibaren
yapÝlan literatŸr taramalarÝnda konu ile ilgili bir kayda
rastlanÝlmamÝßtÝr.
Bšlgemizde
ilk
defa,
bir
olguda
ke•i
paratŸberkŸlozuna rastlanmÝß bulunuyor. Hem gšrŸlen
patolojik deÛißiklikleri kaydederek hastalÝÛÝn varlÝÛÝnÝ
bildirmek, hem de koyun ve sÝÛÝrlar i•in potansiyel bir risk
olußturan hastalÝÛa ilgililerin dikkatini •ekmek amacÝyla,
bu olgunun yayÝnlanmasÝ uygun bulunmußtur.
Materyal ve Metot
‚alÝßmanÝn materyali, ElazÝÛ, Merkez Kußhane
KšyŸÕnden, KazÝm T…REÕye ait, 5 yaßÝndaki, yerli dißi bir
kÝl ke•isine aittir. Ke•i, 14.10.1997 tarihinde, FÝrat
†niversitesi, Veteriner FakŸltesi Ü• HastalÝklarÝ Anabilim
DalÝ KliniÛiÕne ßiddetli zayÝflama ve birka• aydan beri
devam eden aralÝklÝ, inat•Ý ishal ßikayetiyle, agoni halinde
getirilmißtir. Hayvana klinikte herhangi bir kemoterapi
uygulanmamÝß ve aynÝ gŸn anabilim dalÝmÝza
gšnderilmißtir. Sistemik nekropsisi yapÝlan ke•iden
histopatolojik incelemeler i•in viseral organlardan doku
šrnekleri alÝnmÝß ve % 10Õluk formalin solŸsyonunda
tespit edilmißtir. HazÝrlanan parafÝn bloklarÝ 5 mikrona
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ayarlanmÝß mikrotomda kesilip Haematoxylin-Eosin (HE)
ile, gerekli gšrŸlenler Ziehl-Neelsen (ZN) ve Gomori Iron
Reaction (GIR) yšntemlerine gšre boyanmÝßlardÝr.
Nekropsi sÝrasÝnda lezyonlu baÛÝrsak bšlŸmleri,
mezenterial ve ileosekal lenf dŸÛŸmleri ile gaitadan sŸrme
preparatlar da hazÝrlanarak ZN metodu ile boyanmÝß ve
M.a. paratuberculosis yšnŸnden deÛerlendirilmißtir.
Lezyonlu baÛÝrsak bšlŸmleri ile ileosekal ve
mezenterial lenf dŸÛŸmlerinden alÝnan doku šrnekleri
M.a. paratuberculosisÕin izolasyonu ve PCR (Polymerase
Chain Reaction) ile incelenmesi yapÝlmak Ÿzere FÝrat
†niversitesi, Veteriner FakŸltesi, Mikrobiyoloji Anabilim
DalÝÕna gšnderilmißtir.
Bulgular
Klinik Bulgular
Hayvan, aßÝrÝ derecede dehidre ve kaßektik bir
gšrŸnŸmde idi. Deri subkutan dokulara sÝkÝca yapÝßmÝß,
gšzler, gšz •ukurluklarÝ i•ine •škmŸßtŸ. Perianal bšlge
gaita ile kirlenmißti.
Morfolojik Bulgular
Nekropsi BulgularÝ
Subkutan yaÛ dokusu tamamen kaybolmuß ve yerini
intermandibular bšlge ve sternumda daha belirgin olmak
Ÿzere, sarÝmtÝrak, jelatinšz bir infiltrasyon almÝßtÝ.
KarÝn boßluÛunda yaklaßÝk 4 lt miktarÝnda, sarÝmtÝrak
renkte, jelatinšz bir i•erik vardÝ. Omentum, mezenterium,
perirenal ve subperitoneal yaÛ dokusu yerinde jelatinšz
bir kitle dikkati •ekti. …nemli makroskobik lezyonlar
baÛÝrsaklar ile birlikte ilgili lenf dŸÛŸmleri, šzellikle
ileosekal lenf dŸÛŸmlerinde kaydedildi. Jejunumdan
rektumun proksimaline kadar olan baÛÝrsak bšlŸmlerinde

jelatinšz, subserozal bir šdem ile mukozal yŸzeylerde
kalÝnlaßma ve sulu bir i•erik gšzlendi. KalÝnlaßma,
jejunumun terminal bšlŸmŸ ile ileum, sekum ve kolonun
ilk 10-15 cmÕlik bšlŸmŸnde daha belirgindi. KalÝnlaßan bu
baÛÝrsak bšlŸmlerinde mukoza, •ekmekle dŸzeltilemeyen
enine kÝvrÝmlar gšsteriyordu. Lenf damarlarÝnÝn, ince
baÛÝrsak serozasÝndan mezenterial lenf dŸÛŸmlerine
kadar kalÝn bir kordon ßeklinde uzandÝÛÝ ve Ÿzerinde yer
yer darÝ tanesinden nohut bŸyŸklŸÛŸne varan kazeifiye
nodŸllerin meydana geldiÛi gšzlendi. Duodenum ve
rektumda kayda deÛer bir makro lezyona rastlanmadÝ.
Üleosekal lenf dŸÛŸmleri olduk•a bŸyŸmŸß, kesit yŸzleri
šdemli, taßkÝn bir gšrŸmŸmde idi. Kortekste 0.5-1.0 cm
•apÝnda, sarÝmtÝrak boz renkte fokal kazeifiye alanlar
tespit edildi. Kortiko-medullar sÝnÝr se•ilemiyordu.
KaraciÛer hafif•e bŸyŸmŸß olup, dÝß yŸzŸnde ve kesit
yŸzŸnde toplu iÛne baßÝ bŸyŸklŸÛŸnde, boz sarÝmtÝrak
renkte odaklar saptandÝ.
Mikroskobik Bulgular
KalÝnlaßmÝß ve enine kÝvrÝmlarÝn ßekillendiÛi baÛÝrsak
bšlŸmlerinde hemen hemen tŸm propria mukoza ve
submukozayÝ kaplayacak ßekilde, yoÛun bir bi•imde
kŸmelenmiß epitelioid ve lenfosit hŸcre inflitrasyonlarÝ ile
yer yer plazma hŸcreleri, eozinofil ve nštrofil lškosit
infiltrasyonlarÝ sonucu olußan kronik hiperplastik bir
enteritis, tiflitis ve kolitis tablosu dikkati •ekti. Peyer
plaklarÝnÝn Ÿzerini šrten baÛÝrsak mukozasÝnda villšz
atrofi ile epitel hŸcrelerinde dejenerasyon ve dškŸlmeler
daha ßiddetli idi. Epitel katÝndan yoksun hale gelen
villuslarÝn u• kÝsmÝ propria mukozasÝ i•inde daha •ok
sayÝda epitelioid hŸcrelerin kŸmelendiÛi tespit edildi.
Epitelioid hŸcreler olduk•a iri ve oval ßekilli olup, sÝnÝrlarÝ
belirgindi. ‚ekirdekleri eksantrik bir yerleßim
gšstermekte ve bu ßekilleri ile ÒtaßlÝ yŸzŸkÓ gšrŸnŸmŸnde

Þekil 1.
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Villi intestinalislerde atrofi,
propria mukozada ÒtaßlÝ
yŸzŸkÓ gšrŸnŸmŸndeki
epitelioid hŸcreler (oklar)
ve
Lieberkuhn
kript
epitellerinde
dškŸlme,
(ileum), a: Lumen, b:
Lieberkuhn kriptleri, HE X
462.
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idiler (Þekil 1). Lieberkuhn kriptlerinin bir kÝsmÝnda atrofi
(Þekil 2), bir kÝsmÝnda ise epitel hŸcrelerinde dškŸlme
(Þekil 1) ve kistik dilatasyonlar dikkati •ekti. Submukoza
šdemli idi. Tunika muskularis, subseroza ve serozada da,
mukoza ve submukozadaki kadar yoÛun ve diffuz
olmamakla birlikte, epitelioid hŸcre infiltrasyonlarÝ
mevcuttu. Submukoza ve subserozadaki lenf damarlarÝ
šdemli ve genißlemiß olup, damar duvarÝ ve •evresinde
•ok sayÝda, diffuz lenfoplazmositer hŸcre infiltrasyonlarÝ
ile daha az sayÝda epitelioid hŸcrelerin bulunduÛu
perilenfangitis vardÝ (Þekil 3). AyrÝca, bu alanlardaki
epitelioid hŸcrelerin sitoplazmalarÝnda, HE ile yapÝlan
boyamalarda, sarÝmtÝrak kahve renginde gšzlenen
pigmentasyonun, GIR ile yapÝlan boyamalarda, parlak
mavimtÝrak renkte, demir pozitif materyaller olduÛu
saptandÝ.
Üleosekal
lenf
dŸÛŸmlerinde
granŸlomatšz
lenfadenitise ilißkin histopatolojik lezyonlar kaydedildi.
Kortekste generalize lenfoid hiperplazi ile birlikte,
korteksi kaplayacak ßekilde, šzellikle subkapsŸler
sinuslarda ve parakortikal alanlarda yer yer kazeifiye ve

Þekil 2.

Lieberkuhn kriptlerinde atrofi, (ileum), a: propria mukoza,
b: lamina muskularis mukoza, c: submukoza, HE X 231.

kalsifiye olmuß, fibršz bir baÛdoku ile •evrilmiß, fokal
epitelioid granŸlomlar gšzlendi (Þekil 4). Bu
granŸlomlarÝn bir kÝsmÝnda Langhans tipi dev hŸcrelerinin
de ßekillendiÛi dikkati •ekti (Þekil 5). TŸm sinuslar
genißlemiß ve šdemli idi. Bu deÛißikliklerin diÛer
mezenterial lenf dŸÛŸmlerinde daha hafif ßiddette olduÛu
saptandÝ.
KaraciÛerde, periportal ve intralobŸler olarak
serpißtirilmiß halde yoÛun lenfoid ve epitelioid hŸcreler ile
tek tŸk Langhans tipi dev hŸcrelerinden olußan
granŸlomlar gšzlendi (Þekil 6).
ZN ile yapÝlan boyamalarda lezyonlu baÛÝrsak
bšlŸmlerinde, epitelioid hŸcreler i•inde fagosite edilmiß
halde ve ekstraselŸler olarak kŸ•Ÿk, kalÝn •omak•Ýklardan
olußan yÝÛÝnlar halinde, parlak kÝrmÝzÝ renkte, •ok sayÝda
asit-fast etkenler demonstre edildi (Þekil 7). Lenf
dŸÛŸmlerinde tek tŸk rastlanan bu etkenler karaciÛerde
belirgin olarak ortaya konamadÝ. AynÝ baÛÝrsak bšlŸmleri
ve lenf dŸÛŸmleri ile gaitadan hazÝrlanan sŸrme
preparatlar ZN metodu ile boyandÝÛÝnda etkenler,

Þekil 3.

Submukozada, lenf damarlarÝnda genißleme ve
perilenfangitis, (oklar, ileum), a: propria mukoza, b: lamina
muskularis mukoza, c: submukoza, HE X 231.
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baÛÝrsaklarda parlak kÝrmÝzÝ renkte ve kŸmeler halinde,
lenf dŸÛŸmlerinde ise •ok az sayÝda gšzlenirken, gaita
yoklamalarÝnda ortaya konamadÝ.
Bakteriyolojik
olarak,
etkenin
kŸltŸrŸnŸn
yapÝlamadÝÛÝ, lezyonlu baÛÝrsak bšlŸmleri ile ileosekal ve
mezenterial lenf dŸÛŸmŸ šrneklerinin, PCR ile yapÝlan
analizinde ise M.a. paratuberculosisÕin DNA zincirinin
demonstre edildiÛi bildirilmißtir (26).
TartÝßma
Bšlgemizde ilk defa, bir kÝl ke•isinde, paratŸberkŸloz
tespit edilmißtir. HastalÝÛÝn tanÝsÝnda, nekropsi ve
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Þekil 4.

Üleosekal lenf dŸÛŸmŸnde
epitelioid granŸlomlar, a:
merkezi kazeifiye olmuß
bir epitelioid granŸlom, HE
X 88.

Þekil 5.

Üleosekal lenf dŸÛŸmŸnde,
a: generalize lenfoid
hiperplazi, b: Langhans tipi
dev hŸcresi, c: epitelioid
granŸlom, HE X 116.

histopatolojik bulgular ile gerek taze baÛÝrsak ve lenf
dŸÛŸmŸ
materyallerinden
hazÝrlanan
sŸrme
preparatlarda, gerekse histolojik kesitlerde ZN boyama
yšntemi ile asit-fast etkenlerin demonstrasyonlarÝndan
yararlanÝlmÝßtÝr. Bu tanÝ ayrÝca, PCR ile etkenin DNA
zincirinin ortaya konulmasÝ ile de desteklenmißtir (26).
Hayvanda gšzlenen klinik bulgularÝn, deneysel ve
doÛal olgularda, ke•ilerde (12, 14, 16, 18, 19) bildirilen
bulgular ile tam bir uyum i•inde olduÛu; koyun (5, 7, 9,
10, 24) ve geyiklerde (19, 20) bildirilenlerle de ortak
benzerliklerinin olduÛu gšrŸlmŸßtŸr. Bununla birlikte,
•alÝßmada gšzlenen makroskobik lezyonlarÝn, lokalizasyon
ve ßiddet yšnŸnden, literatŸrde bildirilenlerden bazÝ

E. KARADAÞ, N. METÜN, Ü. YAMAN

farklÝlÝklar gšsterdiÛi dikkati •ekmißtir. Ke•i
paratŸberkŸlozunda, bir kÝsÝm araßtÝrÝcÝlar (13, 14),
lezyonlarÝn ileosekal ve ilgili mezenterial lenf dŸÛŸmleri ile
birlikte jejunum ve ileumda, bir kÝsmÝ (16, 19) ileum,
sekum ve kolonlarda, bir kÝsmÝ (17) ise sadece sekumda
lokalize olduÛunu ifade etmißlerdir. Bu •alÝßmada ise,
šnemli makroskobik lezyonlarÝn, Ÿlkemizde ke•ilerde
bildirilenlere (12, 18) paralel olarak, jejunumun terminal
bšlŸmŸ, ileum, sekum ve kolonun ilk 10-15 cmÕlik
segmenti ile ileosekal ve ilgili mezenterial lenf
dŸÛŸmlerinde ßekillendiÛi gšzlendi. Ke•i ve koyunlarda
baÛÝrsak segmentlerinde bildirilen makroskobik
lezyonlardan; mukozada kalÝnlaßma, enine kÝvrÝmlar (5-7,

Þekil 6.

KaraciÛerde granŸlomlar
(oklar) ve Langhans tipi dev
hŸcresi (ok baßÝ), HE X 231.

Þekil 7.

Propria
mukozada,
epitelioid hŸcrelerde yoÛun
asit-fast etkenler, (ileum) ZN
X 875.

9, 12, 13, 16, 18, 24), baÛÝrsak serozasÝ ve
mezenteriumlardaki lenf damarlarÝnda dilatasyon ve
kalÝnlaßma (5, 6, 10, 12, 16, 18, 24) ile lenf damarlarÝ
(13, 16, 19, 21, 24) ve dŸÛŸmlerindeki (13, 16, 21)
fokal kazešz nodŸller bu •alÝßmada da gšzlenen benzer
lezyonlardÝ. Ke•ilerde, baÛÝrsaklarda ßekillenen bŸtŸn bu
makroskobik lezyonlarÝn, hastalÝÛÝn tanÝsÝnda diagnostik
bir šneme sahip olmadÝÛÝ ileri sŸrŸlmekle birlikte (13), bir
kÝsÝm araßtÝrÝcÝlar (16, 19, 21, 24), bu •alÝßmada da
saptanan ve sÝÛÝrlarda bildirilmeyen, mezenterial lenf
damarlarÝ ve lenf dŸÛŸmlerindeki kazešz ve kalsifiye
nodŸllerin, koyun ve ke•ilerde hastalÝÛÝn makroskobik
tanÝsÝnda diagnostik bir deÛer taßÝdÝÛÝnÝ vurgulamÝßlardÝr.
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Mikroskobik olarak, bir•ok •alÝßmada ke•i (12-14,
16, 18, 19) ve koyunlarda (6, 7, 10, 19, 24)
bildirilenlere paralel olarak, bu •alÝßmada da baÛÝrsaklarda
mukoza ve submukozada daha yaygÝn olmak Ÿzere, tŸm
baÛÝrsak katlarÝnda, baßta epitelioid ve lenfoid hŸcreler
olmak Ÿzere plazma hŸcresi, eozinofil ve nštrofil lškosit
infiltrasyonlarÝ ile karakterize kronik hiperplastik enterokolitis; submukoza ve subserozada perilenfangitis;
ileosekal ve mezenterial lenf dŸÛŸmlerinde lenfadenitis ile
karaciÛerde granŸlomlar saptandÝ. Ancak, •alÝßmada en
dikkat •ekici mikroskobik lezyonlardan biri atrofik villi
intestinalislerin lumene uzanan u• kÝsmÝ propria mukozasÝ
i•erisinde yoÛunlaßan ve bir kÝsÝm literatŸr bilgilerinde
ke•ilerde (13-16, 19, 21) ve koyunlarda (5-11)
kaydedilmeyen šzel ßekilli (taßlÝ yŸzŸk gibi) makrofaj
hŸcre infiltrasyonlarÝnÝn varlÝÛÝ idi. SitoplazmalarÝ •ok
sayÝda asit-fast etkenlerle yŸklŸ olan bu hŸcreler, bir
kÝsÝm araßtÝrÝcÝlar (12, 18) tarafÝndan da ifade edildiÛi
gibi, ke•i paratŸberkŸlozunun histopatolojik tanÝsÝnda,
patognomonik bir bulgu olarak deÛerlendirilmißtir.
Bununla birlikte, Ÿlkemizde ke•ilerde bildirilmeyen (12,
18), diÛer bir•ok •alÝßmada ke•ilerde bildirilenlere (11,
13, 19) paralel olarak, Langhans tipi dev hŸcrelerinin
sadece ileosekal ve mezenterial lenf dŸÛŸmleri ile
karaciÛerde ßekillendiÛi dikkati •ekmißtir. Koyunlarda (6,
7, 19, 24) ve sÝÛÝrlarda (1-3, 21) ise bu hŸcrelerin,
genellile baÛÝrsaklarda ßekillendiÛi ifade edilmißtir.
‚alÝßmada, baÛÝrsak lezyonlarÝnÝn segmental bir
yayÝlÝm gšstermesi ve šzellikle Peyer plaklarÝnÝn Ÿzerini
kaplayan mukoza epitelindeki diffuz yÝkÝmlanmalar,
hastalÝkta primer lezyonlarÝn Peyer plaklarÝ ve •evresinde
ßekillendiÛini ve buna baÛlÝ olarak propria mukoza ve
mukoza epitelindeki dejeneratif deÛißimlerin diÛer
baÛÝrsak bšlŸmlerine gšre daha ßiddetli olduÛunu ifade
eden araßtÝrÝcÝlarÝn (6, 19, 21, 23, 24), bu gšrŸßlerini
destekler nitelikte bulundu. AyrÝca •alÝßmada morfolojik
olarak, baÛÝrsak duvarÝnda gšzlenen kalÝnlaßma ile
villuslarda ve kriptlerdeki atrofi, ke•i (12, 13, 16, 18),
koyun (6, 7, 10, 24) ve sÝÛÝrlarda (1, 4, 21) da bildirildiÛi
gibi, šzellikle mukoza ve submukozadaki kronik yangÝsel
hŸcre infiltrasyonlarÝna ve submukozadaki šdeme
yorumlanmÝßtÝr.
Bir kÝsÝm araßtÝrÝcÝlar (22), makrofajlardaki demir
dŸzeyinin artmasÝnÝn, paratŸberkŸloz etkenlerinin yavaß
ve šnŸne ge•ilemeyen bir bi•imde •oÛalmasÝnÝ
hÝzlandÝrdÝÛÝnÝ, makrofajlardaki demir dŸzeyinin
artmasÝnÝn ise lenfatik akÝmÝn engellenmesinden ileri
gelebileceÛini vurgulamÝßlardÝr. Bu olguda da
makroskobik olarak, afferent lenf damarlarÝnÝn
baÛÝrsaklarÝn serozasÝndan mezenterial lenf dŸÛŸmlerine
kadar kalÝn bir kordon ßeklinde belirginleßmesi ve
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Ÿzerinde yer yer kazeifiye nodŸllerin meydana gelmesi,
ayrÝca mikroskobik olarak, submukoza ve subserozadaki
lenf damarlarÝ •evresinde infiltre olan epitelioid
hŸcrelerde belirgin bi•imde demir pozitif materyallerin
varlÝÛÝ ve lezyonlarÝn da demirle yŸklŸ bu hŸcre
infiltrasyonlarÝ ßekillenen baÛÝrsak bšlŸmlerinde daha
ßiddetli gšrŸlmesi, lenf akÝmÝnÝn engellenmesinin,
paratŸberkŸloz etkenlerinin •oÛalÝmÝnda etkili olabileceÛi
gšrŸßŸnŸ destekler gšzŸkmektedir.
‚alÝßmada dikkat •ekici bulgulardan birisi de ileosekal
ve mezenterial lenf dŸÛŸmlerinde yoÛun epitelioid hŸcre
infiltrasyonlarÝna karßÝ, ZN boyama metoduna gšre
hazÝrlanan kesitlerde etkenin, bu hŸcrelerde ve
ekstraselŸler olarak •ok az sayÝda gšrŸlebilmiß olmasÝdÝr.
Bu durum bazÝ araßtÝrÝcÝlar tarafÝndan (3), ßiddetli
morfolojik lezyonlarÝn ßekillendiÛi dokularda etkenlerin,
liyzis sonucu •ok kŸ•Ÿk yapÝdaki partikŸllere ayrÝlabileceÛi
veya non-asit formlarÝna dšnŸßebileceÛi ßeklinde izah
edilmißtir. Üleri sŸrŸlen gšrŸß, bu •alÝßmada da dikkate
alÝnmÝß ve koyunlarda da bildirildiÛi (5) gibi, ke•ilerde lenf
dŸÛŸmŸ šrnekleri ile yapÝlacak insidens •alÝßmalarÝnÝn
yanÝltÝcÝ olabileceÛi sonucunu doÛurmußtur. KaraciÛerde
granŸlomlardaki epitelioid ve dev hŸcrelerinde belirgin bir
bi•imde asit-fast etkenler demonstre edilememiß, fakat
ßekillenmiß olan bu granŸlomlar, bir•ok •alÝßmada da
belirtildiÛi gibi (10, 12, 19, 22), etkenlerin bu bšlgede
daha šnce varlÝÛÝnÝn bir ißareti ve ayrÝca hematojen bir
yayÝlmanÝn da sšz konusu olabileceÛini dŸßŸndŸrmŸßtŸr.
Klasik olarak, paratŸberkŸloz šncelikle bir sÝÛÝr
hastalÝÛÝ olarak kabul edilmekle birlikte, yapÝlan literatŸr
taramalarÝnda Norve•, Amerika Birleßik Devletleri,
Danimarka, Avustralya, Hindistan, Üngiltere, Üsrail ve
Kanada gibi Ÿlkelerde ke•ilerde de sÝk olarak gšrŸldŸÛŸne
ilißkin kayÝtlar (4, 11, 13-17, 19) bulunmaktadÝr.
†lkemizde de daha šnce 2 ayrÝ bšlgede bildirilmesine (12,
18) karßÝn, uzun bir aradan sonra sporadik olarak tekrar
ortaya •ÝkmasÝ, hastalÝÛÝn Ÿlkemizde hala mevcut
olduÛunu ortaya koymakta ve aynÝ zamanda ke•ilerde
insidensinin ne olduÛu sorusunu da gŸndeme
getirmektedir. AyrÝca, ke•i sußunun, deneysel ve doÛal
olgularda sÝÛÝrlarÝ (4, 21) ve koyunlarÝ (21) da enfekte
ettiÛinin bilinmiß olmasÝ, Ÿlkemiz hayvancÝlÝÛÝ yšnŸnden
konunun šnemini daha da artÝrmaktadÝr.
Sonu• olarak bu •alÝßma ile, bšlgemizde ile defa, bir
olguda ke•i paratŸberkŸlozunun varlÝÛÝ patomorfolojik
bulgularÝ ile tanÝmlanmÝß, etkenin DNA zinciri de
saptanarak, hastalÝÛÝn ke•ilerde kesin olarak varlÝÛÝ ortaya
konmußtur. AyrÝca, hastalÝÛÝn koyun ve sÝÛÝrlar i•in de
potansiyel bir risk olußturabileceÛi dikkate alÝndÝÛÝnda,
bšlgemizde bu konuda epidemiyolojik ve serolojik
•alÝßmalarÝn da yapÝlmasÝ gereÛini dŸßŸndŸrmektedir.
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